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ABSTRAKT
Qëllimi i këtij hulumtimi është të shqyrtoj efektet e edukimit gjatë moshës parashkollore në
nivelin e gatishmërisë për klasë të parë, gjithashtu ndikimet të cilat kanë të bëjnë me
edukimin e fëmijëve parashkollorë.
Institucionet parashkollore do të adresohen nga perspektivat e autorëve të ndryshëm për të
arritur në një përfundim të qartë, nëse ekzistojnë vërtet vetëm efekte pozitive në institucione
parashkollore.
Vlera e këtij punimi qëndron në sistematizimin e dijes që ekziston rreth temës së
institucioneve parashkollore dhe pse në Kosovë përveç fazës teorike dhe atë praktike shumë
pak ka seriozitet.
Rezultatet që do ti sjell punimi do të jenë ndihmëse për të gjithë edukatorët, mësimdhënësit e
rinj, po ashtu dhe ata më përvojë. Ky punim mund të ndihmoj të ngritë në këmbë prindërit për
edukimin e fëmijëve të tyre si dhe ministrinë e arsimit. Dija e krijuar nga ky punim për të
interesuar do të shërbej si bazament për të formuar mundësi të reja edukimi ku mund të
përfitojnë të gjithë.
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1. HYRJE
Ky hulumtim është mjaft i rëndësishëm në fushën e edukimit dhe arsimit në fëmijërinë e
hershme. Përfituesit nga ky hulumtim mund të jenë: prindërit, edukatorët, mësuesit e klasës së
parë, specialistët e edukimit (pedagogu, psikologu, mjeku, sociologu), Fakulteti i Edukimit,
hartuesit e programeve të edukimit, hartuesit e politikës arsimore MASHT, si dhe krijuesit e
teknologjisë së edukimit parashkollor. Mungesës së hulumtimve të deri tanishme i kontribon
me gjetjet të cilat mund t’i ndihmojnë prindërve të fëmijëve parashkollorë për të vendosur
formën përshtatshme të edukimit institucional apo familjar.
Ky hulumtim jep informacion për prindërit e fëmijëve të moshës parashkollore se, kjo moshë
është shumë e rëndësishme dhe se është në dorën e tyre nëse fëmijët do të fillojnë klasën e
parë të përgatitur apo do të fillojë shkollimin formal të papërgatitur me frikën e dështimit dhe
të dalluar nga të tjerët. Edhe nëse përfshierja e të gjithë fëmijëve në kopshte është e pamundur
për kushtet tona socioekonomike, së paku synohet vetëdijësimi i rëndësisë së edukimit
kualitativ të fëmijëve parashkollor, qoftë në familje apo në kopësht.Para se të fillojnë klasën e
parë, disa prej fëmijëve, kanë fatin të jenë të përfshirë në edukimin parashkollor të
institucionalizuar- kopshte. Gjatë kësaj kohe, edukimi i tyre do të jetë në duart e edukatorëve
të përgatitur e të kualifikuar për punë me fëmijëtë e kësaj moshe.
Besohet se gjatë përgatitjes së tyre janë të informuar me ligjësitë e parimet e edukimit të
fëmijëve parashkollorë, mirëpo, ky studim, do t’u ofrojë atyre informacion shtesë në lidhje
me nevojat e fëmijëve parashkollorë për të nxënë e për t’u përgatitur për klasë të parë. Kjo
përgatitje, do të jetë edhe më e suksesshme nëse është në dorën e edukatorëve të cilët
përcjellin literaturën dhe zhvillojnë aftësitë e tyre profesionale gjatë gjithë jetës.
Gjithashtu ky studim ndihmon mësimdhënësit e klasave të para, duke i vetëdijësuar ata se
fëmijët që fillojnë shkollën janë të zhvilluar sipas individualitetit të tyre, janë unik në
zhvillimin e tyre psiko-fizik dhe se shkolla duhet t’i pranojë ashtu siç ata janë.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Para se fëmija të filloj klasën e parë, ai kalon nëpër një fazë mjaft të rëndësishme të zhvillimit
dhe të rritjes, e cila njihet si mosha parashkollore. Gjatë kësaj moshendodhin ndryshime të
mëdha të natyrës fizike dhe mendore. Fëmijët, deri në moshën 6 vjeçare arrijnë pjekurinë dhe
në njëfarë mënyre bëhen të gatshëm për të filluar klasën e parë të shkollimit fillor.

2.1 Studimet pro dhe kunder institucioneve parashkollore

Autorët kanë cekur teori të ndryshme mbi njohuritë e edukimit parashkollor. Njëri nga autorët
siç është Piazhes në teorinë e tij u fokusua kryesisht në zhvillimin kognitiv (njohës). Ai
shpjegoi se si fëmijët zhvillojnë njohuritë për botën që i rrethon, si mendojnë dhe zgjidhin
problemet dhe si proceset e njohjes ndryshojnë sipas stadeve, nga lindja deri në moshën e
pjekurisë. Piazhe e portretizoi fëmijën si një individ të gjallë dhe aktiv, i panënshtrueshëm, i
cili jo thjeshtë reagon, por edhe vepron ndaj mjedisit rrethues. Veprimi, edhe pse spontan,
është universal, është një cilësi thelbësore e zhvillimit kognitiv të çdo fëmije. Piazhe
argumentoi se fëmijët nuk presin të tjerët që t’u shtrojnë probleme për zgjidhje, ata i gjejnë
vetë ato. Është në natyrën e tyre të jenë kurioz, kërkues dhe të interesuar ndaj gjërave të reja.
Sipas tij, p.sh. fëmijët mund të jenë të interesuar se si rriten bimët, nëse mësuesja u lexon një
libër me ilustrime se si rriten bimët, ky mësim do të ngrisë nivelin e njohurive të nxënësve.
Por nëse fëmija do ta ketë mundësinë që në të vërtetë ta mbjellë një farë, procesi i gërmimit,
ujitjes, vëzhgimit dhe përjetimit të vërtetë të rritjes së bimës do t’i ndihmojë atij të ndërtoj
njohuritë për rritjen, të cilën asnjëherë nuk do ta arrinte thjeshtë duke shikuar fotografitë në
libër. Fëmija, i cili e ka pasur këtë mundësi, sigurisht që do të ketë një të menduar më të
zhvilluar edhe gjatë moshës shkollore, kur do të përballet me kërkesa dhe detyra të cilat
kërkojnë vëzhgim, analizë, sintezë e konkludim.
Kurse mendimet e Vigotskit ishin dhe mbeten edhe sot kontradiktore. Ai kundërshtoi analizën
e aftësive të fëmijëve duke u bazuar vetëm në rezultatet e testeve. Ai mendonte se hulumtimi i
këtyre testeve duhet të jetë kualitativ dhe kuantitativ. Ai ndryshoi mënyrën e të menduarit të
edukatorëve në lidhje me ndërveprimin e fëmijëve me të tjerët. Gjithashtu sipas tij, bota në të
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cilën jetojnë fëmijët është e formuar nga familjet e tyre, komuniteti, statusi social -ekonomik,
arsimimi i prindërve dhe kultura. Zona e zhvillimit proksimal është një nga konceptet më të
rëndësishme të teorisë së Vigotskit. Ai e përcakton këtë si distancë midis detyrës më të rëndë
që mund të kryej fëmija pa ndihmën e askujt dhe detyrës më të rëndë që fëmija mund ta
kryejë me ndihmën e dikujt (Forman, 1999). Ai besonte se fëmija mund të ndihmohet nga
mësuesi ose ndonjë shok klase ndërkohë që është duke mësuar koncept të ri.
Ndihma e mësuesit ose e shokut i ngjajnë skelës që përdor mjeshtri i shtëpisë për të arritur një
skaj që nuk e arrin dot. Mësuesi duhet të jetë vëzhgues i mirë i nxënësve në mënyrë që të
përcaktoj nëse fëmijës i nevojitet kjo “skelë” apo fëmija mund ta kapë dijen pa ndihmën e saj.
Nga këto ide të Vigotskit mësojmë se fëmijët gjatë të nxënit kanë nevojë për ndihmë, në raste
të caktuara, por që shumë çka mund ta bëjnë edhe vetë. Në vitin 1907, Maria Montesori
themeloi në Romë të parën Shtëpi për fëmijë (Casa dei bambini). Punën e saj e filloi me
fëmijë me prapambetje mendore, punë e cila filloi ta largonte nga mjekësia. Në momentin që
fillon të kuptojë që metoda e saj mund të përdoret edhe tek fëmijët “normal” pa probleme
mendore, ajo fillon ti përkushtohet plotësisht kësaj ideje në të gjitha aspektet, duke krijuar
kështu sistemin e saj të edukimit për fëmijët parashkollorë.
Shumë ide të saj në ditët e sotme janë aq të njëjta me mënyrën si mendojmë për edukimin e
fëmijëve në fëmijërinë e hershme saqë na duken shumë bazike. Por në vitin 1907, kur Dr.
Montesori hapi shkollën e saj të parë me mobilim dhe mjete që i përshtateshin madhësisë së
fëmijëve dhe me idenë e punës së pavarur të fëmijëve u konsideruan shumë radikale. Sistemi i
edukimit të Montesorit, mbështetet në teorinë e edukatës së lirë (të Rusoit, etj) dhe në vetë
edukimin e fëmijëve (vetëveprim dhe vetë zhvillim). Edukatën e lirë u përpoq ta realizojë në
edukimin parashkollor dhe në shkollë fillore. (Montesor, 2000) besonte se përmes të
ushtruarit të muskujve, shqisave dhe sistemit nerovor të fëmijëve formohet tek ata aftësia
sensitive (sensomotorike, kinestezike e taktile). Sipas Montesorit, edukimi është vetëedukim.
Lidhur me këtë ajo shkruante: “Çdo ndihmë e padobishme është pengesë për zhvillim. Fëmija
duhet të jetë autonom në aktivitete dhe të gjejë interes në punën e vet të pandërprerë...
mësuesja ka për detyrë vetëm të krijojë kushte të përshtatshme për zhvillimin e lirë të fëmijës,
t’i vëzhgojë fëmijët dhe t’i këshillojë ata” (Koliqi, 1998). Ajo besonte se fëmijët mund të
mësojnë gjuhën dhe shkathtësi të tjera të rëndësishme pa ndonjë veprim të vetëdijshëm, nga
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ambienti që i rrethon. Për këtë arsye, ajo mendonte se ambienti duhet të jetë i bukur dhe i
rregulluar në mënyrë që fëmija të mësojë rregullin nga ai. Ajo gjithashtu besonte se fëmijët
më së miri mësojnë përmes përdorimit të shqisave. Theksonte se mësuesit duhet t’u ofrojnë
fëmijëve pajisje të bukura, materiale, zëra dhe aroma të ndryshme. Sipas saj, fëmijët duhet të
punojnë me mjete të vërteta si gërshërë, thika si dhe mjete të tjera nga druri. Të gjitha
materialet duhet të jenë në vend të përshtatshëm ku fëmija mund t’i marrë sa herë që i
nevojiten, pa ndihmën e askujt si dhe ambienti të jetë i bukur dhe i rregullt. Montesori besonte
se fëmijët duan dhe kanë nevojë për t’u kujdesur për veten dhe gjërat përreth. Një çështje
tjetër mjaft e rëndësishme në edukimin e fëmijëve të moshës parashkollore për të cilën flet
Montesori në të njëjtin vit është dhënia e përgjegjësisë.
Vetëm duke u dhënë fëmijëve përgjegjësi të caktuara ata do të bëhen të përgjegjshëm. Fëmijët
duhet lënë të bëjnë çdo punë që janë në gjendje ta kryejnë. Shumica e mësuesve brengosen
kur kubet e vogla përzihen njëra me tjetrën, brengosen se nëse fëmijët do të luajnë me ujë ata
do të harxhojnë kohë duke u pastruar, etj. Dhe nuk mendojnë se fëmijët do të kënaqeshin nëse
u jep një leckë për ta pastruar dyshemenë dhe tavolinën, nëse kërkon nga ta të klasifikojnë
kubet sipas ngjyrave apo diçka tjetër. Në këtë mënyrë ne do të edukonim fëmijë të
përgjegjshëm dhe nëse kjo punë do t’u dukej e rëndë, ata do të kishin kujdes që herën tjetër të
mos bëjnë shumë rrëmujë.
Kur fëmijët janë të angazhuar në një punë serioze nuk kanë dëshirë që të tjerët ti bëhen
pengesë . Prandaj, Montesori kërkonte që mos të ndërpritet puna e fëmijëve pa ndonjë arsye
tepër të madhe. Ajo besonte se mënyra më e mirë për të ditur si të kalosh një ditë me fëmijët
dhe si të menaxhosh sjelljet e tyre, është nëse i vëzhgon ata. Në këtë mënyrë ti do t’i njohësh
fëmijët që mendon t’i edukosh dhe do të dish për interesat dhe nevojat që ata kanë. Montesori
besonte se çdo fëmijë mund të mësojë. Nëse një fëmijë nuk mëson, atëherë, të rriturit nuk e
kanë vëzhguar dhe dëgjuar për së afërmi aq sa duhet atë. Në bazë të vëzhgimeve ne mësojmë
nëse fëmijët kanë nevojë për aktivitet që kërkon përdorimin e muskujve të mëdhenj apo të
imët. Nëse fëmijët janë shumë aktiv dhe vrapojnë nëpër klasë, atyre u nevojitet të dalin jashtë
dhe të harxhojnë pak energji. Nëse fëmijët po ngacmojnë njëri tjetrin me fjalë, atëherë na
duhet pak kohë në rreth për të treguar si kanë kaluar fundjavën apo ditën e djeshme. Nëse
fëmijët nuk kanë materiale interesante në klasë, atëhere duhet të shtojmë materiale apo t’i
zëvendësojmë me ato më pak interesante.
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Në kuptimin praktik, duke u bazuar në këto rekomandime të Montesorit mund të themi se të
gjitha këto mundësi për fëmijët prashkollorë të cilat i rekomandonte ajo, mund të mundësohen
më tepër për fëmijët të cilët edukohen në kopshte me qëndrim ditor dhe jo shumë fëmijët që
edukohen në familje. Rrjedhimisht nga këta fëmijë pritet që para se të fillojnë klasën e parë,
do të kenë muskuj të imët më të zhvilluar, aq sa u mundësojnë fëmijëve që të mund të mbajnë
lapsin në dorë, të shkruajnë shkronja të vogla midis rreshtave të ngushtë, pastaj, të jenë të
pavarur për vendimet dhe zgjedhjet që duhet të bëjnë, të jenë më të organizuar, të kenë më të
zhvilluar aftësitë për komunikim, për të ndarë gjërat me të tjerët, të jenë më të socializuar etj.
E gjithë kjo, çon në përfundimin se fëmijët që kanë vajtur në kopësht do të jenë më të
përgatitur në shumë aspekte për të filluar klasën e parë të shkollimit fillor.
Kurse (Xhon Djuit, 2000) mendonte se edukimi është pjesë e jetës dhe se njerëzit mësojnë
gjatë gjithë jetës. Arsimi duhet të ofrojë atë për çfarë njeriu ka nevojë të mësojë në kohën
përkatëse dhe jo ta përgatisë atë për të ardhmen. Fëmija është një agjent aktiv i cili përpunon
informatat dhe përvojat nga bota. Duke përdorur mendjen e tij/saj si një set elektricisti, fëmija
ndërton gjithnjë e më tepër një set kompleks të strukturave kognitive për të kuptuar se çfarë
po ndodh në të ashtuquajturën botë të vërtetë. (C. Sprinthall, A. Sprinthall, Oja, 1998). Me
siguri që ideja kryesore e Djuit ose më saktë vizioni i tij, ishte ideali demokratik, i cili
gjithmonë qëndroi si qëllim i tij.
Duke zhvilluar edukim të rëndësishëm për të gjithë fëmijët, ëndrra amerikane për njerëz të
lirë në një vend të lire, mund të realizohet. (C. Sprinthall, 1998). Të nxënit e fëmijëve përpara
dhe jashtë shkollës dallon shumë nga individi në individ, kultura në kulturë, nga një grup
etnik në tjetrin si dhe nga statusi socioekonomik tek tjetri. Kjo do të thotë se të nxënit në
shkollë nuk duhet përshkruar në detaje, edhe në qoftë se kurrikulat dhe rezultatet janë të
standardizuara dhe të vlerësuara (Mooney, 2000).
Për deri sa Eriksoni ishte veçanërisht i interesuar në lidhjen midis kulturës së mjedisit në të
cilin rritet një fëmijë dhe çfarë lloj tiparesh ka ai pas disa vitesh. Erikson e sheh zhvillimin si
një kalim në seri fazash, secila ma qëllime, interesa, realizime dhe rreziqe të veçanta. Ai
parasheh tetë faza të zhvillimit të cilat ai i quan “tetë moshat e njeriut”. (Musai, 1999) Në çdo
fazë Erikson sugjeron se individët përjetojnë një krizë të zhvillimit. Teoria e tij psikosociale
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na bën të mendojmë se duke filluar nga rrethi familjar e deri në shkollë dhe komunitet, fëmijët
do të jenë të ndikuar nga ta dhe do të varen nga po ky ndikim. Edukimi i fëmijëve gjatë
moshës parashkollore dhe faktorët social kanë një peshë shumë të madhe në përgatitjen e tyre
për klasë të parë. Siç edhe vërehet nga teoria e Eriksonit, prindërit, mësuesit dhe fëmijët e
tjerë për rreth do të mundësojnë një zhvillim të pasur mendor, social e emocional nëse vërtetë
veprojnë sipas kërkesave të Eriksonit. Ata do të përgatisin fëmijën që shkollën fillore ta
fillojnë pa ndjenjën e frikës, fajit e inferioritetit nëse përkrahin fëmijët që të jenë të pavarur në
vendimet dhe veprimet e tyre, të nxisin iniciativën dhe të forcojnë vetëbesimin.
Kurse disa efekte të edukimit parashkollor ne vende te ndryshme te botes duke u bazuar në
analizën e teorive mbi zhvillimin e fëmijëve të moshës parashkollore, analizën e literaturës
mbi edukimin parashkollor si dhe në praktikën edukativo-arsimore, nuk ka dyshim se kjo
moshë paraqet themelin e edukimit të mëtejshëm, dhe se nga kjo moshë varet zhvillimi i
mëtejshëm i individit në tërësi. Është në dorën e prindërve dhe edukatorëve të tjerë që të
sigurojnë ambient dhe mundësi për këta fëmijë, që të kenë fillim të mbarë, sepse fëmijët e
përgatitur mirë do të jenë një hap përpara fëmijëve që klasën e parë e fillojnë me pasiguri,
frikë dhe inferioritet. Autorë të ndryshëm që janë marrë me studimin e moshës parashkollore,
kanë qasje të ndryshme në lidhje me faktorët të cilët duhet marrë përsipër edukimine tyre,
pastaj në lidhje me metodat që duhet përdorur gjatë edukimit të tyre, si dhe kanë qasje të
ndryshme rreth pozitës së fëmijës , qoftë si subjekt apo si objekt në procesin e edukimit.
Roli dhe rëndësia e prindërve në zhvillimin dhe edukimin mendor të fëmijëve të moshës
parashkollore në familje është i pamohueshëm, duke marrë parasysh plasticitetin,
ndjeshmërinë, aftësinë e tyre për të kuptuar shpejt dhe aktivitetin e tyre ( Deva- Zuna, 2003).
Autorja ka identifikuar tre tipa të familjeve që janë karakteristike për Kosovën. Tipin
patriarkal, tipin demokratik dhe tipin anarkik të familjes. Të tre këto tipe të familjeve do të
kenë influencë të ndryshme në raport me fëmijët. Nëse tipi i familjes do të jetë patriarkale,
fëmijët parashkollorë të kësaj familje nuk do të kenë mundësi të njëjta të edukimit për nga
dallimet gjinore dhe ato moshore. Fëmijët parashkollorë që edukohen në familje demokratike,
pritet të kenë edukim më të drejtë dhe pa dallime të asnjë lloji.
Ndërkaq, fëmijët e familjes anarkike do të jenë fëmijët që nuk dijnë për asnjë lloj kufizimi
apo kufiri midis asaj që është standarde apo normative dhe të një çrrregullimi total.
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Megjithatë, autorja me të drejtë thekson se: nuk ekziston tip plotësisht i kulluar i familjeve të
theksuara më lart. Një familje i takon këtij apo atij tipi në bazë të karakteristikave që
dominojnë në atë familje. Gjithashtu edukimi i drejtë i fëmijëve varet shumë edhe nga kultura
pedagogjike e prindërve, e cila sipas (Ante Vukasoviç, 1990) ka të bëjë me “një fond të duhur
njohurish dhe aftësish pedagogjike me të cilat sigurohet veprimtaria edukative e qëllimshme,
e organizuar mirë dhe e realizuar me konsekuencë” .
Edukimi i fëmijëve parashkollorë varet në masë të konsiderueshme nga ndikimi edukativ i
prindërve, dhe për këtë, është e domosdoshme që prindërit të pajisen me njohuri pedagogjike
e psikologjike. Këto njohuri dhe shkathtësi pedagogjike do t’i bëjnë prindërit më kompetent
dhe aktiv në edukimin e fëmijëve edhe të moshës parashkollore… do të jenë më të sigurtë në
veprime edukative me parashkollorët, do të jenë më të përgjgjshëm në aspektin edukativ, do
të angazhohen në tejkalimin e vështirësive me të cilat ballafaqohen gjatë edukimit të
fëmijëve. Rrjedhimisht, mund të konstatojmë se fëmijët të cilët gjatë moshës parashkollore
edukohen në familje, jo rrallë mund të kenë fatin që për ta të kujdesen prindër të cilëve, u
mungon kultura pedagogjike dhe kjo sjell për pasojë që fëmijët të jenë, jo të edukuar drejt dhe
të papërgatitur për shkollimin fillor.
“Fëmijëve që u ka munguar një edukatë e shëndoshë në familje, janë adaptuar pastaj me
vështirësi në mjedise të reja, sidomos në shkollë.” (Komenski, 1964).
Fëmija në familje e merr edukatën e parë. Aty ai mëson për normat e sjelljes morale, formon
cilësi të vullnetit dhe të karakterit, zë të ndjehet i pavarur, zhvillon aftësitë e tij psiko- fizike,
zhvillohet edhe në aspektin social e emocional, e pasuron fjalorin, përvetëson njohuri
elementare nga dituritë natyrore dhe shoqërore, nga matematika etj., e të gjitha këto janë
parakusht i mundshëm i përgatitjes së duhur të fëmijës në familje, për nisje në shkollë. Në
raste të shpeshta, prindërit mund të mos e dinë se fëmijët e moshës 6,7 e 8 vjeç, nuk do të
thotë se janë të zhvilluar njësoj, në aspektin e moshës kronologjike dhe të asaj zhvillimore,
sepse inteligjenca, mënyra e të menduarit të tyre, pastaj zhvillimi social, emocional e fizikshëndetësor, të gjitha zhvillohen me rrjedha individuale (Dërvodeli, 2010). Ndër të tjera, ai
thekson se prindërit duhet t’a njoftojnë fëmijën me kohë, se shkolla është një vend, ku ai do të
shkojë të mësojë shumëçka dhe ku do të njohë shumë gjëra të mira e të vlefshme.
Te fëmija, prindërit, nuk duhet të mbjellin frikën nga shkolla dhe mësusi. Në lidhje me këtë,
edhe pas 500 vitesh, ende janë aktuale fjalët e Komenskit, kur thoshte: “ është punë e marrë e
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atyre prindërve, të cilët mësuesin e konsiderojnë si një personalitet që mbjell frikë, kurse
shkollën, si një ambient që ushtron dhunë ndaj fëmijës, prandaj i dërgojnë fëmijët në shkollë,
pa i përgatitur dhe pa i njohur më parë me mësuesin.” (Komenski, 1964).
Për përgatitjen e fëmijëve për klasë të parë atyre u nevojitet të respektojnë disa kërkesa
elementare, si vijon: · Sjellja e mirë e prindit ndaj fëmijës, duke respektuar personalitetin e tij,
duke mos i anashkaluar aftësitë dhe voçoritë e zhvillimit të tij; përkujdesi fiziko-shëndetësor
dhe ushqimi i nevojshëm, me qëllim që fëmija të ketë gjendje të mirë shëndetësore dhe
zhvillim të drejtë trupor; të kuptohen interesat dhe nevojat e fëmijëve dhe të përmbushen ato,
veçmas përmes lojës; të motivohen aktivitetet motorike, sensorike, gojore dhe të tjera të
fëmijës; t’u mundësohet shoqërimi në lojë me rrethin e moshatarëve të tij dhe sipas
mundësive fëmija të vijojë institucionin parashkollor, së paku një vit para se të vijojë
shkollën; të bëhet orientimi i drejtë i fëmijëve ndaj vlerave kulturore, etike, estetike, sociale
dhe vlerave të tjera të shoqërisë; krijimi i një atmosfere të ngrohtë jetësore për fëmijën;
prindërit duhet të kenë të qartë se fëmija nuk mund të përgatitet për shkollë në mënyrë të
drejtëpërdrejtë dhe as një vit para fillimit të klasës së parë, por duke filluar nga periudha më e
hershme e moshës së tij.
Në raportin e Qendrës Kombëtare të SHBA “Prindërit si mësues” (Parents as teachers), ndër
të tjera thuhet se shkollat, komunitetet dhe familjet që të gjitha ndajnë qëllimin e përbashkët
që fëmijët të kenë sukses në shkollë (Pfannenstiel & Zigler, 2007). Të qenit një lexues i aftë
që në klasën e tretë është një tregues kyç i suksesit akademik të fëmijëve. Fëmijët që kanë
sukses në vitet e para të shkollës fillore janë më të suksesshëm edhe në përfundimin e
shkollës së mesme dhe gjithashtu për të vazhduar më tutje për të qenë të suksesshëm në jetë.
(Snow, Burns & Griffin, 1998). Studimi i autorëve në fjalë argumenton se karakteristikat e
ambientit shtëpiak kanë efekt të drejtëpërdrejtë në gatishmërinë për shkollë dhe efekt të
tërthortë në gjuhën e fëmijëve. Këto rezultate sugjerojnë që karakteristikat e ambientit
shtëpiak ndikojnë në gatishmërinë për shkollë pjesërisht nëpërmjet efektit të tyre në aftësitë e
hershme gjuhësore, dhe tregojnë se ky proces është kryesisht mjedisor dhe jo gjenetik. Duke u
bazuar në hulumtimet e më sipërme mund të themi se edhe pse familja luan një rol kyç në
edukimin e fëmijëve të moshës parashkollore dhe veçanërisht në përgatitjen e tyre për klasë të
parë, edukimi në familje gjatë kësaj moshe nuk duhet të jetë bartësi i vetëm ose kryesor.
Prindërit dhe anëtarët e tjerë të familjes mund të ndihmojnë në përgatitjen e fëmijve për klasë
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të parë në masë të madhe duke i mbështetur ata, krahas edukimit të institucionalizuar në ente
të edukimit parashkollor. Hulumtimet e mësipërme vërtetojnë se familjet dallojnë njëra nga
tjetra për nga perceptimi dhe qëndrimet që kanë kundrejt edukimit në fëmijërinë e hershme. Si
pasojë e kësaj, jo të gjithë fëmijët do të fillojnë klasën e parë të gatshëm në aspektin kognitiv,
social e emocional.
Duke u nisur edhe nga fakti se në vendin tonë, në krahasim me shtetet e zhvilluara që
promovojnë politika të mbështetjes së familjeve përmes trajnimeve e formave të tjera në
përgatitjen për prindërim të mirë, nuk ka ndonjë formë të organizuar të ngritjes së nivelit të
njohurive të prindërve, mund të themi se fëmijët tanë kanë nevojë të domosdoshme për të
qenë të përfshirë në edukimin institucional gjatë moshës parashkollore. (McBryde, Ziviani dhe
Cuskelly, 2004) kanë kryer një studim për të adresuar perceptimet e prindërve në relacion me
perceptimet e mësuesve sa i përket gatishmërisë për shkollë. Në këtë studim, kanë përfshirë
215 fëmijë nga familje me nivel të ndryshëm socioekonomik në 75 qendra të edukimit
parshkollor. Ata kanë hulumtuar në mënyrë specifike përmes intervistave e metodave të tjera
të hulumtimit se cilët janë faktorët të cilët influencojnë prindërit dhe mësuesit të besojnë se
fëmijët janë të gatshëm për shkollë. Mosha kronologjike, shkathtësitë sociale, niveli i
përshtatshmërisë dhe aftësia për të qëndruar derisa një aktivitet të përfundojë, u gjetën si
faktorët më me ndikim, që i bëjnë prindërit dhe mësuesit të besojnë se fëmijët janë të gatshëm
për shkollë.
Pa dyshim që është shumë e vërtetë se çdo fillim është i vështirë, por jo edhe fillimet e
përgatitura e të planifikuara mirë dhe me kohë. Të fillosh diçka pa qenë i gatshëm
emocionalisht, pra pa dashur të fillosh, ose pa pasur asnjë informacion rreth përmbajtjes, dhe
pa qenë në gjendje fizike të volitshme, do të jetë sfidë e vërtetë. E nëse këtë e mendojmë për
gjashtë vjeçarët që fillojnë klasën e parë, pa dëgjuar asnjë herë për shkollën, librin, lapsin, apo
duke iu marrë nga dora lodra e preferuar dhe ofrimi i një çante të rëndë me shumë fletore të
zbrazëta, do të kemi edhe ne mendimin e shumë mendimtarëve e hulumtuesve botërorë se
gatishmëria për të filluar klasën e parë kërkon një kujdes të veçantë dhe gjithsesi zgjidhje
profesionale.
Sipas Emilj Kamenov në jetën e njeriut ka çaste vendimtare, ngjarje me rëndësi, të cilat
gjithmonë do të mbahen në mend. Një nga këto ngjarje, është padyshim nisja e fëmijës në
shkollën fillore, me të cilën fillon një etapë e re në zhvillimin e tij. Varësisht prej asaj se si do
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të jetë fëmija i përgatitur për nisje në shkollë, në një masë të madhe do të varet, jo vetëm
suksesi i tij në klasë të parë po, mbase edhe suksesi i tij gjatë tërë shkollimit, dhe suksesi gjatë
tërë jetës së tij të më vonshme (Kamenov, 1997). Studimi i bërë nga Stacy A. McCallan ne
vitin 2010 është përpjekur të eksplorojë se si kanë ndikuar në zhvillimin e fëmijëve
parashkollor kualiteti i kopshtit, klasa dhe karakteristikat e edukatorëve. Në mënyrë specifike
ka matur ndikimin e statusit socioekonomik, cilësisë të klasave të mësimit dhe niveli i
arsimimit të edukatorëve në gatishmërinë për përgatitjen akademike dhe socializimin e
fëmijëve. Ashtu siç ishte parashikuar, nga autori në fjalë, fëmijët në klasat me edukatorë më
të përgatitur dhe me njohuri për edukimin në fëmijërinë e hershme kanë aftësi më të mëdha
dhe rrjedhimisht janë më të përgatitur për shkollë. Përgatitja e parashkollorëve për njohjen
dhe mësimin e shkronjave, të leximit dhe të shkrimit nuk duhet kuptuar si përgatitje e veçantë
e “kandidatëve” për shkollë. Një trajtim i tillë i fëmijës do ta tjetërsonte; do ta shkëpuste atë
nga gëzimi dhe përjetimet jetësore parashkollore (Mulla, 2011).
Përgatitja për shkollë ka të bëjë më tepër se vetëm më fëmijën. Në kuptim më të gjerë, ajo
përfshin fëmijët, familjet, ambientet e fëmijërisë së hershme, shkollat dhe komunitetin
(NASBE, 1991). Është përgjegjësi e shkollës të edukojë dhe arsimojë të gjithë fëmijët, të cilët
legalisht (mosha 6 vjeçare) kanë moshën për të ndjekur shkollën, duke ju përshtatur aftësive
të tyre. (Maxwell dhe Clifford, 2004). Mundtë vërehet se ekzistojnë lloje të ndryshme të
vlerësimit të kësaj gatishmërie. Zakonisht, ato ndahen në vlerësime natyraliste dhe vlerësime
të standardizuara normative. Vlerësimi natyralist përfshin vëzhgimet, shembujt e punimeve të
fëmijëve dhe lista e kontrollit të mësimdhënësve. Vlerësimi i standardizuar ose formal
përcillet me një set të standardizuar të rregullave administrative, me qëllim që secili fëmijë t’i
nënshtrohet një vlerësimi të njëjtë.
Për t’i përgatitur fëmijët për shkollë, janë ndërmarrë shumë nisma, që të gjithë fëmijëve t’u
ofrohet mundësia e edukimit parashkollor në kopshte, ku shumica e tyre përfshijnë fëmijët e
moshës nga 3-6 vjeç. Sidoqoftë, janë pikërisht dy vitet e para të jetës kur eksperiencat e
hershme të fëmijëve fillojnë të lënë gjurmë në strukturat themelorë të të nxënit në tru (Lally,
2010). Shpesh është e përdorur njëjtë me termin e standardeve të zhvillimit dhe të mësuarit në
fëmijërinë e hershme. Por, ndërsa këto standarde përcaktojnë se çfarë duhet të dinë dhe të
bëjnë fëmijët në një moshë të caktuar, gatishmëria e fëmijëve për në shkollë përfshin në
vetvete jo vetëm fëmijët, por gjithashtu edhe familjen, institucionin parashkollor, shkollën si
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dhe komunitetin. Paneli Nacional i Qëllimeve Edukative, cituar nga Saluja, Little & Clifford
(1995) ka themeluar pesë dimensione në të cilat fëmijët varirojnë dhe të cilat kontribojnë në
suksesin e fëmijëve në shkollë. Duke u bazuar tek ky Panel i qëllimeve, gatishmëria për
shkollë duhet të mendohet duke plotësuar së paku dimensionet në vazhdim: Shëndeti dhe
zhvillimi fizik, mirëqenia emocionale dhe kompetenca sociale, qasja ndaj të nxënit,
shkathtësitë komunikuese, njohja dhe zhvillimi i përgjithshëm.
Vlerësimi i fëmijëve parshkollorë është sfidues. Në këtë moshë zhvillimi i fëmijëve është
mjaft i shpejtë dhe jo i barabartë, dhe ky zhvillim është i ndikuar shumë nga faktorë të
ndryshëm siç është, kujdesi që kanë patur dhe ambienti i të nxënit që u është ofruar. Për më
tepër, testet e standardizuara tipike letër –laps, që përdoren në klasat më të larta, nuk janë të
përshtatshme për fëmijët që sapo fillojnë shkollën (Shepart, Kagan & Wurtz, 1998 dhe Saluja
2000). Gatishmëria për shkollë, në përgjithësi i referohet pikës në të cilën aftësitë fizike,
njohëse, gjuhësore dhe sociale të fëmijëve zhvillohen në nivelin në të cilin fëmijët janë të
gatshëm të përfshihen, përfitojnë dhe të kenë sukses nga shkollimi formal (McCallan, 2010).
Gatishmëria për shkollë, është një koncept kompleks, të cilin hulumtuesit këto kohët e fundit
e kanë organizuar në pesë fusha kryesore: a) mirëqenie fizike ose shëndeti dhe mirëqenia, b)
pjekuri emocionale ose zhvillim socio-emocional, c) besim social, nganjëherë i referohet
qasjes ndaj të mësuarit, d) pasuri gjuhësore ose komunikim, dhe e) të menduarit dhe njohuri të
përgjithshme (Baldwin, 2011). Secila prej këtyre fushave janë pjesë esenciale të gatishmërisë
së përgjithshme të fëmijëve dhe janë të influencuara nga faktorë të shumtë. Faktorët të cilët
kontribuojnë në përgatitjen fizike dhe shëndetësore, përfshijnë dijet e shëndetshme, gjumë në
kohë të duhur, kontrolle të vazhdueshme fizike-shëndetësore, imunizimin në kohën e
përcaktuar, dhe ofrimi i mundësisë për të përdorur dhe zhvilluar muskujt e mëdhenj dhe të
imët. Faktorët të cilët kontribuojnë në zhvillimin socio-emocional të fëmijëve përfshijnë të
qenurit afër të tjerëve në grupe dhe në punë individuale, duke praktikuar shkathtësitë duke
mbajtur rendin, duke respektuar drejtimin, duke u mësuar të vishen vetë dhe duke ndjekur
rregullat dhe rutinat shtëpiake.
Përveç kësaj, fëmijëve të cilëve u besohen detyra të cilat garantojnë sukses, duke ju dhënë
kurajon e duhur dhe lëvdatat për punën e kryer, është më e besueshme që do të besojnë
aftësive të veta (Wynn, 2002). Inkurajimi i fëmijëve për të shprehur atë që mendojnë dhe
ndjejnë për punën dhe lojën që bëjnë, do t’u ndihmojë atyre për të marrë përgjegjësi për të
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mësuarit e tyre dhe kjo do të forcojë qasjen e tyre të ardhshme për të nxënit. Familjet,
kopshtet dhe ofruesit e tjerë të edukimit parashkollor, kuadri i shkollës dhe partnerët e
komunitetit duhet të punojnë së bashku që të ofrojnë ambient dhe përvoja zhvilluese të cilat
ndihmojnë rritjen dhe të nxënit për të siguruar se të gjithë fëmijët në Kentaki të fillojnë
shkollën të etur dhe të ngazëllyer për të mësuar.
Megjithatë, duke u bazuar në shqyrtimin e definimeve të ndryshme nga autorë të ndryshëm
mund të përfundojmë se gatishmëria për shkollë duhet parë si mjet për njohjen e fëmijëve të
cilët fillojnë klasën e parë me qëllim të ofrimit të kushteve dhe mundësive të cilat i përshtaten
të gjithë atyre. Në këtë kuptim, kushdo që është i interesuar për matjen dhe vlerësimin e
nivelit të gatishmërisë së fëmijëve për klasë të parë, nuk duhet harruar se, ligjërisht, asnjë
personit nuk guxon t’i mohohet e drejta për arsim (Ligji Nr. 04/L-032, 2011).

2.2 Strategjia e biznesit në edukimin e parashkollore dhe edukimi parafillor

Republika e Kosovës ka zhvilluar një qasje të integruar në edukimin parashkollor, në të cilin
kombinohen edukimi, shkollimi, loja e fëmijëve dhe përkujdesja profesionale. Vitet e
hershme të të nxënit janë vendimtare për zhvillimin e fëmijës. Megjithatë, ekziston një nevojë
urgjente për të avancuar qasjen në edukimin parashkollor, sidomos në zonat me ekonomi dhe
arsim më pak të zhvilluar. Edukimi parafillor ofron shërbime për fëmijët e moshës 1-5 vjeçar,
ndërsa edukimi parashkollor ofron shërbim për fëmijët e grup-moshës 5-6 vjeçare. Në bazë të
ligjit të ri, një vit i edukimit parashkollor është pjesë e arsimit të obliguar, ndërkaq shërbimet
për fëmijë më të vegjël përbëhet nga një kombinim i fushave të ushqimit/shëndetit/edukimit.
Përkujdesja prindore është vendimtare për grup-moshën 0-3 vjeçare. Kjo do të kërkoj një
përkufizim të qartë të synimeve të qeverisë për një vit të edukimit parashkollor dhe për
përkujdesjen ditore për grupmoshat 0-3 dhe 3-5 vjeçare. Duke ditur rëndësinë e përgatitjes për
shkollim për të gjithë, është shumë me rëndësi që të synohet përfshirja e plotë (100 %) për një
vit parashkollor se sa rritja e edukimit parafillor për fëmijët më të rinj. Shërbimet për fëmijët
më të vegjël do të kërkojnë një qasje më të organizuar shumë-sektoriale me Ministrinë e
Shëndetësisë dhe atë të Mirëqenies Sociale.
Edukimi parashkollor në Republikën e Kosovës aktualisht është i organizuar si në vijim:
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•

Në institucione publike parashkollore (çerdhe në të cilat përfshihen fëmijët e moshës
1-3 vjeçare, dhe në çerdhe e grupe edukimi që përfshijnë fëmijët e moshës 3 - 6
vjeçare);

•

Në institucione parashkollore private (çerdhe, që përfshijnë fëmijët prej lindjes deri në
moshën 5-6 vjeçare);

•

Në paralele parafillore (fëmijët e moshës 5-6 vjeçare, kryesisht në klasë parafillore në
shkolla);

•

Në qendra me bazë në komunitet;

•

Shërbimet kryesisht financohen nëpërmjet pagesave të kryera nga prindërit, ndërsa
shumë prej institucioneve janë private;

•

Edukimi parashkollor është përgjegjësi e komunave.

Kurse objektiva e përgjithshme e edukimit parashkollor është që brenda vitit 2016 të
sigurohet qasje gjithëpërfshirëse dhe e barabartë për të gjithë fëmijët në edukim cilësor dhe
jodiskriminues deri në moshën 6 vjeçare nëpërmjet rritjes së kapacitetit të infrastrukturës
fizike, fushatave për ngritjen e vetëdijes, avancimin e kurrikulave dhe materialeve mësimore
dhe përmes programeve për zhvillimin profesional të edukatorëve dhe të personelit
administrativ. Parashihet që të gjithë fëmijët e moshës 5-6 vjeçare të përfshihen në arsimin
parafillor deri në vitin 2016 dhe që 35 % e fëmijëve të moshës 0-5 vjeçare të përfshihen në
forma të ndryshme të edukimit parashkollor. Një prej mënyrave për integrimin e aspekteve
gjinore do të jetë krijimi i numrit të mjaftueshëm të vendeve për pranim në institucionet
parashkollore. Në të njëjtën kohë, prindërit dhe komunitetet duhet të vetëdijesohen për
rëndësinë e edukimit në fëmijërinë e hershme përmes fushatave të vazhdueshme, seminareve,
trajnimeve dhe aktiviteteve të tjera.
Çështjet e ndërlidhura për një vlerësim të përafërt të Indeksit të Barazisë Gjinore për
nënsektorin parashkollor dhe parafillor rezulton me një mesatare prej 0.95, gjë që tregon se në
këtë nivel janë të regjistruar rreth 4-6 % më shumë djem se vajza. Fushat kryesore të
propozuara të intervenimit do të jenë rritja e qasjes së vajzave e të djemve në këtë nënsektor
dhe rritja e numrit të fëmijëve të regjistruar në edukimin parashkollor. Punësimi i edukatoreve
të reja, duhet pasur parasysh faktin se pothuajse të gjithë edukatorët e punësuar në
institucionet parashkollore e parafillore janë femra (99 %). Në zhvillimin e tanishëm të
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kurrikulave për grup-moshën 0-3 do të sigurohet një kontroll i aspekteve gjinore me qëllim të
shmangies së vënies në pah të stereotipave gjinorë dhe të praktikave diskriminuese në bazë
gjinore. Pos kësaj, do të ndërmerret edhe një kontroll i Standardeve të përgjithshme për
edukimin parashkollor në Kosovë për moshën 3-6 vjeç (2006) dhe kurrikulat për edukimin
parashkollor në Kosovë për moshën 3-6 vjeç (2006) me qëllim të rishikimit sipas nevojës.
Shkalla e regjistrimit të fëmijëve nga radhët e pakicave ka shënuar rritje të vogël që nga viti
2006, mirëpo ende mbetet shumë e ulët. Fëmijët e komuniteteve vazhdojnë të kenë përfshirje
shumë të ulët në institucionet parashkollore. Gjatë viteve 2008-2009 vetëm 316 nga 5,091
fëmijë të regjistruar në edukimin parashkollor (6.2 %) vinin nga komunitetet minoritare.
Statistikat janë edhe më të pafavorshme në arsimin parafillor ku gjatë kësaj periudhe vetëm
593 fëmijë (ose 3 %), nga 19,674 fëmijë të regjistruar ishin nga këto komunitete. Strategjia
parasheh masa të ndryshme të drejtuara kah komunitetet pakicë për të vetëdijesuar prindërit
për nevojën e regjistrimit të fëmijëve në edukimin parashkollor. Programet e propozuara do të
kërkojnë mjete për mbledhjen e të dhënave dhe aftësimin e specialistëve dhe për pajisjen dhe
përshtatjen/ndryshimin e aspekteve të ndryshme të objekteve fizike. Do të kërkohet gjithashtu
një program i aftësimit pa shkëputje nga puna për një pjesë, mbase për të gjithë
mësimdhënësit përkitazi me strategjitë e punës për arsimin me nevoja të veçanta – për
shembull, si të përballemi e si ta vlerësojmë të nxënit e diferencuar në paralelen e zakonshme.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Edukimi parashkollor paraqet nivelin e parë të edukimit, gjatë të cilit fëmijët edukohen në
familjet e tyre ose në institucione parashkollore (mosha 0-3 dhe mosha 3-6) dhe në shkolla
fillore apo klasa parafillore (mosha 5-6). Si rrjedhojë e një varg faktorëve shoqëroroekonomikë në vendin tonë, ende mungon një qasje serioze ndaj nivelit të parë të sistemit të
arsimit, edukimit parashkollor. Niveli i edukimit parashkollor ende nuk e ka zënë vendin që e
meriton në kuadër të sistemit të arsimit dhe shoqërisë sonë në tërësi.
Pjesa më e madhe e fëmijëve në Kosovë ende nuk ka qasje në programet formale të edukimit
në fëmijërinë e hershme. Meqë numri i fëmijëve që vijojnë institucionet parashkollore
vazhdon të jetë shumë i vogël në Kosovë bën që përkujdesja për edukimin e hershëm të
fëmijëve të jetë ekskluzivisht në dorën e familjeve, pavarësisht nivelit arsimor të tyre.
Institucionet parashkollore publike gjenden më shumë në qytete sesa në fshatra, gjithashtu
edhe institucionet parashkollore private, kryesisht gjenden në qendrat e mëdha urbane dhe
janë një nga alternativat e pakta të edukimit parashkollor.
Përsa i përket cilësisë së programeve edukative që ofrohen në këto institucione edukative nuk
është bërë ende ndonjë studim që flet për ndikimin që kanë ato në përgatitjen e fëmijëve për
shkollë dhe për jetë. Nëse nisemi nga fakti se në SHBA “gatishmëria për shkollë” është
prioriteti i parë në Qëllimet e Panelit Kombëtar të Edukimit (1991), atëherë një hulumtim i
kësaj gatishmërie tek ne do të jetë, një pikë uji në oqean apo, për të qenë më optimistë, kjo do
të jetë një nismë për të vazhduar tutje në senzibilizimin e organeve kompetente për të marrë
këtë çështje më me seriozitet. Nëse, çdo fëmijë, do të fillojë klasën e parë i gatshëm për të
nxënë, suksesi i tyre në shkollë do të jetë më i sigurtë, fëmijët do të kenë qasje më pozitive
ndaj të nxënit, ata do t’i kënaqen suksesit të tyre, do të jenë aktiv në shoqëri, do të shprehin
mendimet e tyre si dhe do të kenë mirëqenie dhe shëndet fizik të mirë.
Megjithëse të dhënat statistikore flasin për një përqindje mjaft të ulët të përfshirjes së
fëmijëve në edukimin parashkollor të institucionalizuar, në Kosovë ka filluar të ndryshojë
qasja e institucioneve relevante udhëheqëse ndaj edukimit të fëmijëve të kësaj moshe. Kosova
ka zhvilluar një qasje të integruar ndaj edukimit në fëmijërinë e hershme, në të cilën
kombinohen shumë natyrshëm procesi i edukimit, i kujdesit shëndetësor, i arsimimit, lojës së
fëmijëve dhe kujdesit profesional ndaj zhvillimit të tyre.
20

Kështu në kuadër të materialit të përmbledhur dhe argumenteve të ofruara derimëtani, shfaqet
problemi që duhet deklaruar e ky është: a mund të përdoren mjetet analitike PEST Analiza
dhe Forcat e Porter për të shpjeguar sfidat e operimit dhe hyrjes në treg të institucioneve
parashkollore. Së dyti, a mund të përdoret fuqizimi i aspektit mikro-ekonomik (institucioni
arsimor) për të ofruar rezultatet makro-ekonomike?
Kësaj pyetje do t’i ofrojmë material të mjaftueshëm si dhe pikëpamje prej autorëve të
ndryshëm, në vijim.
Krijimi i hipotezës
Duke marrë për bazë literaturën e dhënë dhe pikëpamjet e ndryshme të shqyrtuara më lart,
mund të krijojmë hipoteza rreth dilemës së sistemit parashkollorë, ku në këtë rast themi se:
Hipoteza - Institucionet parashkollore kanë ndikim pozitiv në zhvillimin kognitiv dhe
thelbësor të njeriut, kështu që zhvillimi i tyre ka rëndësi.
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4. METODOLOGJIA
Pasi kemi të bëjmë me një temë e cila është e rëndësishme në veçanti për vendin dhe popullin
tonë, kam vendosur se si mënyrë të hulumtimit të shërbehem me statistika të përmendura në
raporte si dhe artikuj të krijuar rreth kësaj teme nga institucione si MASHT.
Të gjitha metodat e përdorura i shërbejnë një qëllimi të vetëm, e ai është krijimi i një pikture
të tërësishme rreth situatës në të cilën ndodhemi dhe serioziteti i arsimimit parashkollor
brenda Kosovës.
Përpos raporteve institucionale dhe statistikave të përmendura, jam shërbyer edhe me material
nga autorë të huaj për të analizuar dhe kuptuar pikpamjet e tyre dhe qasjen që kanë rreth kësaj
qështjeje, dmth burim tjetër kryesor ishin të dhënat e marra nga interneti, duke qenë këto
hulumtime, artikuj të natyrës gazetareske dhe në disa raste personale, raporte të shkurtëra,
përmbledhje mendimesh nga autorë të ndryshëm etj.
Shërbimi me raste studimi nuk më dukej adekuat ngase duhej edhe prezantimi i një biznes
plani të një institucioni parashkollor ashtu siç mendohet të jetë, për të plotësuar të gjitha
standardet, kështu që do të ketë fokus edhe biznes plani i prezantuar, ngase prek pika të cilat
ende është e nevojshme të kuptohen dhe zbatohen tek ne.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Analiza e jashtme është esenciale për formulimin e strategjisë dhe njohjen me faktorët makro
dhe mikro që ndikojnë në biznes. Analiza e jashtme ka të bëj me njohjen me mjedisin e
përgjithshëm dhe zhvillimet në industri ku biznesi operon. Në analizën e jashtme strategjia
kryesisht fillon të njihet me zhvillimet e përgjithëshme në treg dhe shoqëri e të cilat ndikojnë
qoftë drejtpërdrejtë apo tërthorazi në biznes. Në përgjithësi faktorët në mjedisin e
përgjithshëm kategorizohen në 4 kategori (PEST Analiza) apo nganjëherë edhe në 6 kategori
(PESTEL Analiza). Në kuadër të PEST analizës jo-rrallë mund të përfshihet edhe analiza e
gjendjes Juridike dhe Ligjore (L-Legal) dhe asaj të Mjedisit (E - Environment). Analiza
ligjore kryesisht është e interesuar të kuptoj si ndikojnë ligjet e atij vendit në biznes duke u
preokupuar me atë nëse tregu ka monopol dhe rregulla kundër tij, a ka ligje për konsumatorin
dhe cilat janë kërkesat ligjore për ligjin e punës, shëndetit dhe sigurisë në punë. Për biznese të
caktuara vlen edhe analiza e rregulloreve të mjedisit natyror dhe preokuptohet me rregulloret
e mjedisit, a ekzistojnë barriera të caktuara ligjore për emetim të gazërave dhe kemikaleve, a
ka rregullore të caktuara për konsum të energjisë etj.
Në kuadër të analizes së mjedisit do të tregoj për faktoret politik, ekonomik, social dhe
teknologjik se si ndikojnë në institucionet parashkollore në Kosovë.
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Figura 1. PEST analiza
Burimi: (Aguilar, 1967)

Faktorët Politik - institucionet qeveritare duhet të sigrojnë se të gjithë femijët (pavarësisht
nga gjinia, etnia dhe niveli i të ardhurave) duhet të regjistrohen në diskriminim dhe të
shërbehen dhe trajtohen nga standardet e njëjta në lidhje me lehtësirat arsimore, kujdesin dhe
mësimëdhënien.
Faktorët Ekonomik - produktiviteti i fuqisë puntore në Kosovë është i ulët krahasuar me
ekonomitë e avansuara rajonale dhe të BE (OECD,2015). Avanci i shkathtësive dhe
kompetencave të fuqisë punëtorë është i lidhur ngushtë me kapacitetin e tyre për pjesmarrje
aktive në ekonomi dhe shoqëri.
Faktorët Teknologjik - sistemi arsimor ka qasje të ulët në teknologji të informimit dhe
komunikimi dhe teknologjia bashkëkohore ende nuk është e integruar në mënyrë të
përshtatshme në kurrikulë, mësimëdhënie dhe menaxhim të sistemit.
Faktorët Social - sektori i arsimit ndikohet dukshëm nga ndryshimet e ndjeshme
demografike. Numri i nxënsëve në nivel parauniversitar në vitin 2014 u zvoglua me 39,000
nxënës (9%) krahasuar me vitin 2011. Kjo rënie ka qenë posaçërisht e ndjeshme në nivelin e
arsimit fillor. Ky trend i rënies së numrit të nxënësve parashihet të vazhdoj më rënie edhe më
të mëdha në vitet në vazhdim.
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Pas PEST analizës, analiza e jashtme përfshin edhe analizën e industrisë. Analiza e industrisë
është faktor shumë i rëndësishëm dhe i pashmangshëm me rastin e inkuadrimit në biznes.
Biznesi do të jetë përplot me konkurencë fenomen ky që i nevojitet një analizë e veqantë në
mënyrë të përshtatjes sa më të lehtë me këtë ambient, ndërsa analiza e industrisë ka të bëjë me
të kaluarën e saj dhe trendet e ardhshme nëpër të cilët ajo kërkon të varijoj apo njohja edhe
me kushtet e tanishme dhe të ardhshme të tregut. Andaj me rastin e inkuadrimit në biznes rol
të rëndësishëm luan oferta juaj, e cila përmban komponent të veqant të cilat edhe e dallojnë
nga konkurenca dhe oferta. Secili konkurent i rëndësishëm (i madh) duhet të identifikohet,
përfshirë konkurentët e drejtpërdrejt (që ofrojnë produkte ose shërbime të njejta), ose
konkurrentët jo të drejtpërdrejt (që ofrojnë zgjidhje të tjera për paratë e klientëve tuaj
potencial). Gjithashtu duhet të studiohen potencalet dhe dobësitë e konkurencës, si dhe
reagimet e mundshme të tyre ndaj biznesit tuaj.
Michael Porter (1980) kishte zhvilluar një model të analizës së industrisë që njihet si Pesë(5)
Forcat e Porterit. Sipas tij mundësia që një biznes të ralizoj fitim në një industri varet nga 5
forcat të cilat do ti cekum në vazhdim:
Barrierat dhe rreziqet e hyrjes në industri
Institucionet parashkollore janë biznese të cilat nuk merren me prodhimin e ndonjë produkti
faktik, mirpo me kryerjen e shërbimeve. Kosova ka gjithsej 42 institucione parashkollore, por
ky numër është i pamjaftueshëm për t’i përmbushur kërkesat e fëmijëve që kanë nevojë për
gjithpërfshirje në këto institucione.
Edhe Prishtina, edhe Kosova nuk kanë numër të mjaftueshëm të institucioneve parashkollore,
posaçërisht me lëvizjet e popullsisë në drejtim të kryeqytetit, çerdhet nuk e plotësojnë numrin
e kërkesave. Edhe pse janë zhvilluar institucionet private të arsimit parashkollor por që
gjithashtu edhe me këto institucione nuk i përmbushin nevojat e fëmijve për përfshirje në
sistem. Sipas statistikave shohim se ka nevojë shumë për kopshte, shohim se 25,706 fëmijë
nuk janë nëpër institucione apo institucione private.
Nga tabela në vazhdim shihet se 13,261 ose 51.6% janë meshkuj, ndërsa 12,445 ose 48.4%
janë femra.
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Figura 2. Diferencimi mes meshkujve dhe femrave
Burimi: (Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë)

Forcat e blerësve (konsumatorëve)
Sa më e madhe është fuqia e blerësit aq më e madhe do të jetë mundësia e tyre për të ulur
çmimet dhe ulur fitimin e bizneseve që operojnë në një industri. Në vazhdim do kemi një
segmentim sipas faktorit moshë prej 0.3 muaj deri në 6 vjeç marrum klientelë që është mosha
më e përshtatshme. Segmenti parësor i përbërë nga fëmijët që i takojnë moshës 3-5 vjeç,
segmenti dytësor përbëhët nga fëmijët 0.3 muaj deri 2 vjeç dhe segmenti tretësor përbëhet nga
fëmijët e moshës 5 deri 6 vjeç.
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Figura 3. Segmentimi i Tregut
Burimi: (Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë)

Forca e furnizuesit
Sa më e fortë të jetë fuqia e furnizuesit në një industri aq më e vështirë do të jetë për bizneset
në një industri të realizojnë profit ngase furnizuesit diktojnë kushtet dhe rregullat e bërjes së
biznesit. Në institucionet parashkollore pikërisht në kopshte kosto do të ndryshojnë varësisht
nga mosha e fëmijëve, duke marrë parasqysh se fëmijët më të vegjël konsumojnë më pak por
kostoja e tyre është më e lartë dhe anasjelltas.

Rreziku nga zëvëndësimi
Lehtësia e zëvëndësimit varet nga kostoja, në përgjithësi rreziku nga zëvëndësimi shihet si
rrezik i madh për konkurrentët në indsutri sidomos nëse konsumatori nuk ka ndonjë kosto për
zëvëndësim. Në kopësht prindërit mund të mos i sjellin fëmijët për arsye se kostoja shumë e
lartë apo hapja e ndonjë kopshti më afër ku kanë shpenzime më të ulëta .

Rivaliteti
Faktorët kryesor që ndikojnë tek konsumatorët janë:
a) Numri i madh i konkurrentëve
b) Rritja e ngadalshme e industrisë
c) Kosto e lartë e fokusuar
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d) Mungesa e diferencimit
e) Hiset stretegjike
f) Kosto e lartë e daljes nga tregu

Figura 4. Hapësira e vallëzimit
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Pra, duke gjykuar nga plani i krijuar për krijimin e një institucioni parashkollorë, analizave si
dhe statistikave të përcjella rreth sistemit të edukimit parashkollorë në Kosovë, konkluzioni
qëndron se sikurse në shtetet e jashtme, edhe në vendin tonë duhet të i kushtohet një rëndësi e
vecantë zhvillimit të kreativitetit dhe aftësive themelore kognitive fëmijëve. Këto institucione
jo vetëm që paraqesin bazament solid për të ardhmen, por mund të jenë edhe fitimprurëse nga
ana biznesore nëse mundësitë shfrytëzohen në mënyrë të drejtë.
Kështu, mund të them që hipoteza sa i përket rëndësisë së zhvillimit të institucioneve
parashkollore në Kosovë është e saktë dhe vërtetuar, duke u argumentuar me vetë hapat që do
të ndërmerr MASHT, për të përmirësuar këtë kuadër. Përgjegjësia e MASHT-it dhe e
komunave do të jetë vendosja e themeleve për menaxhimin e këtij programi.
Prioritetet në këtë institucion janë:
•

Rritja e shkallës së pjesëmarrjes së fëmijëve në edukimin parashkollor;

•

Zhvillimi i kapacitetit profesional të edukatoreve të fëmijërisë së hershme të moshës
0-6 vjeç

•

Zhvillimi i programeve të tjera për menaxhimin e zhvillimit në fëmijërinë e hershme
(0-6 vjeç);

•

Zhvillimi i kurrikulave për moshën 0-3 vjeçare dhe rishikimi i kurrikulave për moshën
3-6 në dritën e standardeve të zhvillimit në fëmijërinë e hershme;

•

Rritja e shkallës së pjesëmarrjes së fëmijëve në edukimin parashkollor;

•

Përfundohen dhe publikohen Standardet e të Nxënit e të Zhvillimit në Fëmijërinë e
Hershme (SNZHFH) për moshën 0-6 vjeçare;

•

Caktimi i edukimit parafillor si i obligueshëm prej vitit akademik 2011;

•

Implementimi i aktiviteteve për ngritjen e vetëdijes ;

•

Të krijohen më shumë partneritete private publike në përkrahje të edukimit
parashkollor dhe parafillor
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Strategjia për një kopësht të sukseshëm do të jetë shumë efektive për arsye se do të ofrohen
programe dhe trajnime me standarde bashkëkohore, si dhe metoda të përdorura sidomos për
procesin e trajnimit do të jenë shumë atraktive dhe aplikative. Duke parë se ka shumë kërkesa
për çerdhe mendoj të bëj këtë hap për plotësimin e kërkesave të tyre me një ide dhe plan krejt
ndryshe prej të tjerëve.
Përpos qëllimit primar ka dhe qëllim afatgjatë i cili natyrisht është fitim financiar, është për
qëllim që të rrisim nivelin e edukimit dhe kreativitetit tek fëmijët qysh nga një moshë e re
duke arritur në këtë mënyrë që të zbulojmë edhe talent të rinj apo ndoshta gjeni që ndodhen
në mesin e fëmijëve.
Menaxhimi i Menaxhmentit:
Përmes menaxhimit përcaktohen qëllimet dhe mënyra e arritjes së tyre. Në teorinë e
menaxhimit hasen kryesisht tri lloje të planifikimit:
a) Planifikimi afatgjatë ku përcaktohet drejtimi afatgjatë i një institucioni me të gjitha
komponentet e tij: vizioni, misioni, rezultatet etj.
b) Planifikimi afatmesëm ku analizohen alternativat(teknikat) e arritjes së rezultateve që
përmbushin vizionin dhe misionin e institucionit.
c) Planifikimi afatshkurtë (i veprimit) që ka të bëj me planifikimin e aktiviteteve
specifike ditore, oraret dhe treguesit e matshëm.

Menaxhimi i Marketingut:
Është forma më e mirë për të prezantuar biznesin qoftë ai prodhues i ndonjë produkti apo
biznes shërbyes. Në këtë rast nuk aplikohet amabalazhi sepse nuk kemi të bëjmë me produkte
por me ofrimin e shërbimit. Mundësitë për reklamimin e reklamave dita ditës po shtohen siç
janë rrjetet sociale ku do jetë mirë si ide të krijohet një web-faqe që do të informohen për
shërbimin që ofrohet rreth edukimit fëmijve dhe rreth edukatorëve. Pastaj pa lënë anash
televizionet, radio dhe pse jo me një kosto ende më të lirë informacioni përmes personave. Për
një kopësht më të sukseshëm do të ishte përparësi të instalohen kamerat dhe një app
(aplikacion) ku prindërit do të mund t’i shohin fëmijët e tyre gjatë qëndrimit tek kopshti.
Mundësi tjetër do të ishte me 10% nëse janë dy fëmijë prej familjes.
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Dhoma e fëmijëve do të jetë më aktraktive me lloj lloj ngjyra tërheqëse për fëmijët do ketë
dhe lodra dhe loja të ndryshme shumë më ndryshe se kopshte tjera pastaj inventari do jetë
aktraktiv i llojllojshëm por në formë rrethore që fëmijët të mos lëndohen. E dimë që fëmijët i
adhurojnë të shohin filma vizatimor prandaj kam menduar dhe për këtë hapësirë ku do të ketë
salla me projektorë, do të ketë salla ku fëmijët do të vallëzojnë dhe do të këndojnë, ku do ketë
edhe instrumente muzikore. Gjithashtu përveq të rriturve që i duan befasitë gjithashtu janë
fëmijët që i duan, ku për çdo fund javë do të ketë të ftuar arstistë nga bota e artit muzikor, arti
humoristik me të cilët fëmijët do të argëtohen. Do të organizohet dhe një mini eskurizion për
fëmijët e moshës 5 dhe 6 vjeç, ku do organizohet në ambientet e hapura po ashtu edhe në ato
të mbyllra ku do të vizitohen shumë monumente kulturore dhe historike që të kenë njohuri
rreth tyre. Fëmijët kanë ide fantastike dhe do të ishte mirë të ndëgjohen e të ralizohen. Një
kopështi të sukseshëm i duhet një staf i specializaur dhe me përvojë, të cilët janë çdo ditë afër
fëmijëve, edukatore të specializuar sipas grup moshës së fëmijëve, psikolog, punonjës social
dhe mjek pediatër animator.

Figura 5. Hapësira e këndimit

Menaxhimi i Financave:
Biznesi plani duhet të ketë çdo herë dy plane, për arsye të dështimit të planit të parë të jemi të
gatshëm për planin e dytë. Plani financiar do të ketë të hyrat mujore, vjetore, shpenzimet e
fëmijëve (ushqimi, pijet etj), shpenzime për fuqi puntore, shpenzime higjienike, shpenzimet e
energjisë elektrike, shpenzimet e ujit, qirasë dhe në fund llogaritet totali i shpenzimeve
mujore me atë vjetore. Asnjë person nuk do të arrijë gjithë këtë pa mbeshtetje. Duke u nisur
nga MASHT, Ministria e Financave, Komuna e organizata të ndryshme.
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Menaxhimi operacional:
Tek menaxhimi operacional do të ndaj në objektiva dhe pagesa.
a) Do të nevojitet objekti ku do të operoj, do të ketë nevojë inventari për shtretërit e
fëmijëve, lodrat e tyre (lodrat e fëmijëve do të janë sipas moshës), pastaj nevojitet
tavolinat dhe ulëse të cilat janë të prodhuara vetëm për kopshte, fletore (ngjyrat,
lapsat, plastelinat etj), do të ketë dhomë të veqantë për pediatër dhe dhomë për
psikologe pa harruar oborrin ku fëmijët përveq lojës brenda e adhurojnë dhe të luajnë
jashtë ku do të jetë një hapësirë e madhe po ashtu me lodra të ndryshme.
b) Edukatorët do të paguhen sipas moshës së fëmijëve, do kenë nën kujdes fëmijeë e
moshës më të vogël do të kenë pagesë më të lartë sepse fëmijët e vëgjël kërkojnë më
shumë përkushtim dhe kujdes. Kurse edukatorët që do të kujdesen për fëmijët e
moshës më të madhe 5-6 vjeç do të kenë pagesë më të ulët sepse fëmijët e kësaj moshe
nuk kanë nevojë për shumë përkushtim dhe kujdes sikur fëmijët e vegjël.
Normalisht mbas rritjes së biznesit dhe gjenerimit të të ardhurave më të mëdha do të ketë
rritje të pagave të stafit. Punojësit do të kenë pushim vetëm gjatë sezonit të verës sepse fluksi
i fëmijëve nuk është aq i madh dhe gjatë festave të obligueshme që nuk punohet.

Menaxhimi i rrezikut
Me rastin e inkuadrimit në biznes rol të rëndësishm luan oferta, e cila e përmban komponent
unik ku dallojnë nga konkurrenca dhe oferta, por shtrohen disa pyetje logjike: çka mund të
themi për konkurrentët tonë? Cilat janë trendet e industrisë respektive? Cilat prodhime apo
shërbime të reja po paraqiten në treg? Kush do të jenë konkurrentët tuaj?
Menaxhimin e rrezikut e ndajmë në rreziqet e jashtme dhe rreziqet e mbrendshme.
a) Rreziqet e jashtme janë faktorët ekonomik ku mund të ketë rënie dhe prindët të kenë të
ardhura jo të mjaftushme dhe të mos i dërgojnë fëmijët në kopësht. Duke e ditur
mentalitetin e shqiptarëve që kanë mendime të ndryshme për kopshte, pastaj janë dhe
politika e shtetit me kufizime të ndryshme.
b) Rreziqe e mbrendshme të gjithë e dimë ndalesat e ma hershme të energjisë por duke
parë se Kosova po vjen duke u zhvilluar dita dites nuk dmth se nuk mund të kemi
përsëri ndalesa. Si rrezik tjetër mund të cekim lënien e punës nga ana e edukatorëve
për arsye të ndryshme.
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Figura 6. Hapësira e lojës ne kopësht

33

7. REFERENCAT
Zuna, D., A. (2003). Edukimi i parashkollorit në familje.
Vukasovic, A. (1990). Pedagogjija.
Komenski, J. A. (1964). Shkolla amnore.
Dervodeli, J. (2011). Dallimet në suksesin e nxënësve të shkollës fillore të regjistruar para
kohe, me kohë dhe paskohe.
Pfannenstiel, J.dhe Zigler, E.(2007). The Parents as Teachers program: its impact on school
readiness and later school achievement, A Research Summary.
Snow, C.E., Burns, M., dhe Griffin, P.(1998). Preventing reading difficulties in young
children. [Online] http://web.ntpu.edu.tw/~language/ workshop/summary.pdf
McBryde C, Ziviani J, dhe Cuskelly M. (2004). School readiness and factors that influence
decision making. [Online] http://dx.doi.org/10.1002/oti.211 PMid:15771210
Kamenov, E. (1990). Predskolska pedagogija.
McCallan, S. M. (2010). Influences of school, classroom and teacher characteristics on
children’s school readiness.
Maxwel, K.L., dhe Clifford, R.F. (2004). School Readiness Assesment, Beyond the Journal.
National Association for the Education of Young Children.[Online]
www.naeyc.org/resources/journal.
Lally, J. R. (2010). School Readiness Begins in Infancy.
Saluja, G., Little, C.S., dhe Clifford, R.M. (1999). Readiness for School: A Survey of State.
Policies and Definitions. Early childhood Research and Practice. [Online]
http://ecrp.uiuc.edu/v2n2/saluja.html#Kagan-95

34

McCallan, S. M. (2010) Influences of school, classroom and teacher characteristics on
children’s school readiness.
Baldwin, C., N. (2011) School Readiness: Parent Perceptions, Behaviors, and Child Ability
Related to Ethnicity and Socioeconomic Status.
Mooney, C. (2000) Theories of Childhood. An introduction to Dewey, Montessori, Ericson,
Piaget and Vygotsky.
Musai, B. (1999) Psikologji e edukimit.
Koliqi, H. (1998) Historia e Pedagogjisë Botërore.
Sprinthall, R.C., Sprinthall, N.A., dhe Oja. Sh. N. (1998) Educational Psychology, A
Developmental Aproach, Seventh Edition.
Merovci S. (2004) Ndërmarrësi.
Montana P. dhe Charnov B. (1973) Management.
Richard L. dhe Caterin C. (2005) Becoming a Strategic Leader, Center for Creative
Leadership.
Morrison, G. (2011). Fundamentals of Early Childhood education.

35

